













fable  is Diderot’s  Indiscrete  Jewels:  the  tale of a  sultan who, bored by  courtly  life, acquires a 
magic ring.  This ring, when turned upon any person, equips and requires their sex to speak of 
its exploits.   Through Diderot’s  tale, Foucault argues  that sexuality, far from being either re‐
pressed or liberated, is instead mobilized by the subjectivizing forces around it.  The more we 












on  one  organ  in  particular:  the  ear.    By  tracing  a  constellation  of  related  concepts  across 
Foucault’s  corpus—concepts  like  sound,  voice,  listening,  hearing,  music,  murmuring,  and 
noise—this book establishes not only  the presence but  the critical position of  the ear within 
Foucault’s thought.  Siisiainen demonstrates along the way that Foucault’s thinking of the ear 
has dramatic  implications  for philosophy  and politics  today.   On  the  one  hand,  Foucault’s 
account of knowledge, inflected as it is with auditory‐sonorous sensibilities, works against the 
philosophical  tradition of ocularcentrism.   Rather  than granting  that  the eye  is  the  superior 
locus of enlightenment, Foucault excavates  the place of  the ear  in everything  from reason  to 
games of  truth.   On  the other hand, Foucault’s account of power, made so often  in an aural 
key, provides insight into contemporary politics.  The ear marks the critical ground on which 
battles between normalization and resistance are waged.   Ultimately,  then, Siisiainen argues 





the  eminently Foucauldian  thesis  that  the  ear  is  an under‐theorized  and under‐appreciated 
channel of power‐knowledge.   
Siisiainen proceeds very systematically to delineate Foucault’s contribution to a theory 
of aurality.   He divides Foucault and  the Politics of Hearing  into  three chapters and dedicates 
each chapter to one of the three periods in Foucault’s career.  These he refers to chronological‐
ly (rather than methodologically) as the 60s, 70s, and 80s.   In each period, Siisiainen demon‐













Although quite  systematic, Foucault  and  the Politics  of Hearing  is  also  rich with unex‐














questions  of  method  and  content  to  considerations  of  context.    Here,  I  will  offer  just  one 
reflection of each sort.  Foucault and the Politics of Hearing identifies a fresh, cohesive thread in 
the Foucauldian corpus: auditory perception (130).  In doing so, it uses two classic elements of 
philosophical  method:  the  author  function  and  close  reading.    First,  consider  the  author 
function.  Siisiainen is committed to periodizing Foucault’s thought.  He is also committed to 
remedying  some of Foucault’s  inconsistencies across  those periods.    It  strikes me  that  these 
commitments would be stronger were Siisiainen to address Foucault’s own disavowal of the 
author function and sometimes virulent disdain for consistency.  Perhaps a brief Foucauldian 




own words, on  the  textual “development of  the  ‘auditory‐sonorous’” and  leaves  to one side 
“any  broad  discussions  on  the  general  lines  of  Foucault’s  thinking”  (55).    Although  this 





ish.    In  the context of a  corpus‐wide engagement with  the auditory‐sonorous, Siisiainen ob‐





the ears—are by right, by “‘natural,’  trans‐historical necessity”  (60),  the “sensual medium of 














tacts  between  bodies”  are generated  (67).   As  I have  already  indicated,  the  Indiscrete  Jewels 




upon whom  the sultan  turns his ring are women.   This  leads me  to wonder what Siisiainen 
would  say about  the  feminization of  sound—whether  through  sexuality, gossip, or beyond.  
How does  this account of  the auditory‐sonorous allow us  to revise  the relationship between 
Foucault and feminism?  Furthermore, how can it be used to re‐analyze the broadly gendered 
and racialized schemas that accuse those without a voice of nevertheless speaking too much? 






Finally, what  resources does  this account offer  for our understanding of  the new globalized 
world of mass media and the internet?  Clearly, Siisianen’s work is a springboard to contem‐
porary issues of increasingly international import. 
Foucault  and  the  Politics  of Hearing  is  a  valuable  resource  for  graduate  students  and 
scholars, philosophers and political theorists alike.  It will intrigue not only those who research 
in the fields of post‐structuralism and Foucault, but also those who are interested in the more 
contemporary crisis of politics in a multi‐media age.  While we might well exist in a world like 
Kafka’s burrow, obsessed with security and auditory surveillance, Siisiainen’s book  is an ex‐
cellent rabbit hole through which to see it differently. 
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